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Özet: Bu çal›flma, T‹GEM’e ba¤l› Türkgeldi Tar›m ‹flletmesi’nde 1993-1995 y›llar› aras›nda uygulamaya konulmufl olan üç y›l süreli
bir araflt›rman›n uygulama sonuçlar›ndan derlenmifltir.
Araflt›rma’n›n materyalini, daha önce Tahirova x K›v›rc›k melezlemesi ile elde edilmifl bulunan toplam 1514 bafl Türkgeldi Protipi
(TAG1) koyun ve bunlar›n kuzular› oluflturmufltur.
Çal›flmada koçalt› koyun ve do¤uran koyun bafl›na kuzu say›lar› ile yaflama gücüne ait ortalamalar s›ras› ile 1.39, 1.52 ve % 95 olarak
bulunmufltur.
Taban ve elit sürüde do¤um, sütten kesim ve 120. gün canl› a¤›rl›klar› s›ras› ile 3.53 ve 3.65 kg, 19,73 ve 20.87 kg, 27.46 ve
29.18 kg olarak saptanm›flt›r.
Elit sürüde laktasyon süt verimi ile laktasyon süresi 144 kg ve 180 gündür. Tüm sürüde ortalama yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤› 2.58 kg d›r.
Araflt›rman›n bafllang›ç ve sonunda saptanan hemoglobin ve transferrin fenotiplerinde
homozigotlu¤un artt›¤› görülmüfltür.

s›ras› ile % 12.4 ve % 3.1 oran›nda

Do¤um, sütten kesim ve 120. gün canl› a¤›rl›klar›na ait kal›t›m dereceleri 0.04, 0.10 ve 0.18 olarak tahmin edilmifltir.
Araflt›rma ile elde edilen sonuçlar, Türkgeldi koyunlar›n›n, süt ve döl verimlerinin yüksek olmas› yan›nda, Trakya Bölgesine iyi adapte
olduklar›n› da göstermektedir. Bu özellikleri ile Türkgeldi Tipi koyunlar›n bölgedeki yetifltiricilerin dam›zl›k ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
nitelikte olduklar› anlafl›lmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Türkgeldi koyunu, koyun ›slah›

The Type Fixing Of Türkgeldi Sheep Herd
Abstract: This study was conducted from the data of 3 years’ research which was carried out at the Türkgeldi State Farm in 19931995.
1514 Türkgeldi prototype B1 of Tahirova x K›v›rc›k sheep including mature and young animals were used as the subjects of the
study.
Fecundity, litter size and viability rates were found to be 1.39; 1.52 and 95 % respectively.
Birth weights, weaning weigths and weights at 120 days in the base and elite flocks were 3.53 and 3.65 kg; 19.73 and 20.87 kg;
27.46 and 29.18 kg respectively.
Heritabilities of birth weight, weaning weight and weights at 120 days were 0.04; 0.10 and 0.18 respectively.
The results showed that the newly obtained Türkgeldi type has high fertility and lactation yield and also good adaptability.
Key Words: Türkgeldi sheep, sheep improvement.

Girifl
Trakya bölgesinde koyunculuk, toplam tar›msal gelirler içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ancak son y›llarda,
bölgede entansifleflen tar›m uygulamalar› nedeniyle hubu-

bat ve endüstri bitkileri ekim alanlar› artm›fl, buna ba¤l›
olarak, çay›r-mer’a alanlar› azalm›flt›r. Bunun sonucu olarak, mer’aya ba¤›ml› koyun yetifltiricili¤i olumsuz yönde
etkilenmifltir. Di¤er yandan bölgede koyun sütünün, inek

*TÜB‹TAK taraf›ndan VHAG-937 Nolu Proje olarak desteklenmifltir.
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sütüne nazaran çok daha yüksek fiyatla al›c› bulmas› ve
kuzu eti talebinin fazla olmas›, yetifltiricileri daha verimli
koyun ›rk ve tiplerine yöneltmifltir. Bölgede hakim koyun
›rk› olarak “K›v›rc›k Koyunlar›” bilinmekte ise de, bugün
saf k›v›rc›k koyun sürüsü bulmak gittikçe güçleflmektedir.
Bu durum, bölge koflullar›na uygun, süt ve döl verimi
yüksek koyun ›rk ve tiplerinin yetifltirilmesini gündeme
getirmifltir. Bu amaçla, bölgede ilk çal›flma,1980 y›l›nda,
Türkgeldi Devlet Üretme Çiftli¤inde, Tahirova koçlar› K›v›rc›k koyunlar›na verilerek bafllat›lm›flt›r (1). Bu çal›flmada Tahirova koçlar›, Türkgeldi K›v›rc›¤› koyunlara verilerek F1’ler üretilmifl, F1 difliler de tekrar Tahirova koçlar›
ile çiftlefltirilerek TAG1’ler elde edilmifltir. TAG1’lerin kendi aralar›nda çiftlefltirilmesi yolu ile de Türkgeldi protipi
oluflturulmufltur (2).
Türkgeldi tipinde bir sürüden elde edilen kuzu say›s›n›n fazla olmas› yan›nda analar›n süt verimlerinin yüksekli¤i, kuzular›n daha iyi geliflmesine neden olmufl ve bu durum üreticilerin ilgisini daha da art›rm›flt›r (3).
Bu baflar›l› çal›flma sonucu elde edilmifl olan populasyon, Türkgeldi tipinin hedeflenen morfolojik ve fizyolojik
özelliklerini tafl›makla birlikte, bu özellikler aç›s›ndan bireyler aras›nda büyük bir varyasyon görülmüfltür. Bu durum populasyonda etkili bir seleksiyon ve çiftlefltirme
program› ile “tip sabitlefltirme” çal›flmas›n›n yap›lmas› gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r.
Irklar yada tipler aras›nda gözlenen kimi fizyolojik nitelikler bak›m›ndan farklar, genetik mesafe kavram› ile ölçülebilmektedir (4). Öte yandan kimi indirek (dolayl›) seleksiyon kriterlerinin belirlenmesi olgusunun seleksiyonda
beklenen ilerlemenin realize edilmesi için gerekli oldu¤u
aç›kt›r.
Bu çal›flma ile,
-Türkgeldi koyun tipinin sabitlefltirilmesi ve bir örnek
duruma getirilmesi;
Bunun yan›nda:
-Mevcut populasyonun süt ve döl verim seviyesinin
yükseltilmesi
-Populasyona ait baz› fenotipik ve genotipik parametrelerin tahmin edilmesi
-Populasyona ait biyokimyasal polimorfik kan ögelerinin (Hemoglobin, Transferrin allel frekanslar› ile Kan potasyum tipi) belirlenmesi
-Baz› verim özelliklerinin kan ögeleri ile iliflkilerinin
tahmin edilmesi
168

-Yapa¤› veriminin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Yöntem
Araflt›rman›n materyalini T‹GEM’e ba¤l› Türkgeldi Tar›m ‹flletmesi’nde daha önce Tahirova x K›v›rc›k melezlemesi (TAG1) ile elde edilmifl bulunan koyunlar ve bunlardan do¤an kuzular oluflturmufltur. Tablo 1’de denemede
kullan›lan materyal, y›llara göre koç alt› koyun say›s› olarak verilmifltir.
Tablo 1.

Deneme Materyalinin Koç Alt› Koyun Say›s› Olarak Y›llara
Göre Da¤›l›m›

YIL

EL‹T

TABAN

GENEL

1993
1994
1995

60
55
55

430
469
445

490
524
500

Genel
Toplam
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1344

1514

Türkgeldi tar›m iflletmesinde koyunlar›n beslenmesi
a¤›rl›kl› olarak mer’a ve an›zlara dayanmaktad›r. Afl›m ve
do¤um öncesinde koyunlara bir miktar ek yemleme uygulanmaktad›r. Bu amaçla genellikle selektör alt› dane yemler kullan›lmaktad›r. Deneme süresince, iflletmenin mevcut besleme flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. Türkgeldi Tar›m ‹flletmesi, k›fllar› sert ve ya¤›fll›
yazlar› s›cak ve kurak bir iklime, 46 m rak›ma sahiptir. ‹flletmede y›ll›k ya¤›fl ortalamas› 584 mm dir. Y›llara göre
de¤iflen ya¤›fl miktarlar› mer’an›n verimlili¤ini dolay›s›yla
koyunlar›n verim performanslar›n› da etkileyebilmifltir.
Kuzular do¤umdan sonra bir hafta süre ile analar› ile
birlikte bireysel do¤um bölmelerinde bar›nd›r›lm›fl ve a¤›z
sütünü içmeleri sa¤lanm›flt›r. Do¤umdan iki hafta sonra
bafllamak üzere sürekli olarak kaba ve kesif yem sa¤lanan
kuzular, ortalama iki buçuk ay süre ile analar›n› emmifllerdir.
Seleksiyon yöntemi
Bu amaçla mevcut populasyondan elit ve taban olmak
üzere iki sürü oluflturulmufltur. Her iki sürü birlikte bak›lm›fl, ancak elit sürüyü oluflturan koyun ve koçlar kolay tan›nacak flekilde iflaretlenmifltir. ‹flletme taraf›ndan deneme
öncesi y›llara ait tutulmufl bulunan verim ve geliflme kay›tlar› yeterli bulunmad›¤›ndan, araflt›rma materyalinin seçiminde, ilk y›l;
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-D›fl yap› özellikleri,

m›flt›r.

-Üreme kay›tlar›,

Geliflmenin belirlenmesinde, kuzular›n do¤um, sütten
kesim ile 120.gün canl› a¤›rl›klar›n›n saptanmas› amac›yla
20 gr’a hassas digital kantar kullan›lm›flt›r. Do¤um ve sütten kesim canl› a¤›rl›klar›n›n saptanmas›nda çeflitli nedenlerle sa¤l›kl› gözlem yap›lamayan kuzulara ait de¤erler
dikkate al›nmam›flt›r. ‹flletmenin yetifltiricilere dam›zl›k
kuzu sat›fl› nedeni ile taban sürünün bir k›sm›nda 120.
gün a¤›rl›¤›n›n tart›m yolu ile saptanmas› mümkün olmam›flt›r. Bu kuzular›n 120. gün canl› a¤›rl›klar›, sütten kesime kadar onbefl günde bir yap›lan tart›mlardan ve do¤rusal interpolasyon yönteminden yararlanarak;

-Subjektif verim düzeyleri dikkate al›nm›flt›r.
Taban sürüdeki koyunlardan olma difli toklulardan seçilenler, elit sürüye al›narak akrabal› yetifltirmeye ba¤l› sorunlar›n ortaya ç›kmas› engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. Elit sürüdeki diflilerden olma koç kuzu adaylar› içerisinden seçilenler, sürüde koç olarak kullan›lm›flt›r. Bu yolla generasyonlar aras› süre k›salt›larak ›slahta daha h›zl› bir ilerleme
sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Proje süresince elit sürüde elde
afl›m, taban sürüde ise serbest afl›m yapt›r›lm›flt›r. Koç
kat›m› süresi, afl›m mevsiminde, 30-35 gün sürmüfltür.
Koçlar›n seçiminde, ço¤uz efli olmalar› dikkate al›nm›flt›r.

(Sütten Kesim A¤›rl›¤› - Do¤um A¤›rl›¤›)
120.gün a¤›rl›¤› = ______________________________ x 120
Sütten Kesim Yafl› (Gün)

Seleksiyonda dikkate al›nan bafll›ca özellikler, üreme,
geliflme ve süt verimi olmufltur. Mevcut tipin kirli yapa¤›
verimi kay›tlar› da saptanm›fl, ancak bu özellik seleksiyon
kriteri olarak kullan›lmam›flt›r.

formulü ile hesaplanm›flt›r (6).

Projenin materyalini oluflturan tüm hayvanlar numaralanm›fl ve proje süresince düzenli kay›tlar› tutulmufltur. Bu
kay›tlar,

Koyunlar›n süt verimi Hollanda yöntemi ile hesaplanm›fl ve 30 H 56 formülü kullan›lm›flt›r (7). Süt verim denetimleri de buna göre yap›lm›flt›r.

Elit sürü için;
-Üreme kay›tlar›,
-Geliflme kay›tlar› (Do¤um a¤›rl›klar›, Sütten kesim ile
120.gün canl› a¤›rl›klar›)
-Süt verim kay›tlar› (Laktasyon süresi, Laktasyon süt
verimi)
-Kirli yapa¤› verimi kay›tlar›
-Kan parametreleri (Hb, Trf., K tipleri)
Taban sürü için;
-Üreme kay›tlar›
-Geliflme kay›tlar› (Do¤um ve Sütten kesim a¤›rl›klar›)
-Kirli yapa¤› verimi kay›tlar›.
-Kan parametreleri (Hb, Trf., K tipleri) dir.
Taban sürüde süt verimi kontrolu yap›lmam›flt›r. Ancak bilindi¤i üzere analar›n süt verimi ile kuzular›n canl›
a¤›rl›¤› aras›nda önemli iliflki vard›r (5). Bu nedenle, taban
sürüdeki kuzularda seleksiyon do¤um tipi ve sütten kesimdeki canl› a¤›rl›¤a göre yap›lm›flt›r.
Seleksiyon ölçütü olarak, elit sürüdeki koyunlarda,
1. Sütten kesimde toplam kuzu a¤›rl›¤› (Her bir koyun
için)
2. Süt verim özellikleri (Laktasyon süt verimi, Laktasyon süresi)
3. Yapa¤› verimi (Yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤›) dikkate al›n-

Analiz yöntemi ve de¤erlendirme
Verimler üzerindeki sistematik çevre faktörlerinin etki
paylar› (8)’in LSMLMW bilgisayar program› ile giderilmifl;
do¤um, sütten kesim ve 120. gün canl› a¤›rl›klar›na ait
kal›t›m derecesi tahminleri, baba-bir üvey kardefl korelasyonuna göre yap›lm›flt›r (9, 10).
Projenin bafllang›c›nda ve sonunda, elit ve taban sürüden al›nan kan örneklerinde biyokimyasal polimorfik kan
ögelerinin tesbiti yap›larak genetik farkl›laflman›n seyri
ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Araflt›rma verileri T.Ü. Tekirda¤ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ndeki bilgisayarlarda de¤erlendirilmifltir.
Polimorfik kan ögelerinin belirlenmesi fakültede mevcut
olan, elektroforez cihaz›ndan (TOYO PS-1510); kan analizleri, Flain-Fotometre (JENWEY PFP 7) ve Atomik Absorbsiyon (Shimadzu AA-660) cihazlar›ndan yararlan›larak,bildirilen esaslara göre yap›lm›flt›r(11).

Bulgular›
Döl Verimi ve Yaflama Gücü
Koç alt› koyun bafl›na do¤an kuzu say›lar› (KKDK) ve
do¤uran koyun bafl›na do¤an kuzu say›lar› (DKDK) ile sütten kesime kadar yaflama gücü bulgular› Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmifltir.
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Tablo 2.

Türkgeldi Sürüsünde Saptanan Döl Verimlerine Ait En Küçük Kareler (EKK) Ortalamalar›, Çevre Faktörlerinin Etki Miktarlar› ve Varyans Analiz Sonuçlar›
KOÇ ALTI KOYUN
SAYISINA GÖRE DO⁄AN
KUZU SAYISI

ÖZELL‹K

FAKTÖR
GENEL
DO⁄UM YILI
1993
1994
1995
SÜRÜ T‹P‹
Elit
Taban

n
1514

490
524
500
170
1344

–
–
X ± Sx
1.39 ± 0.024
**
1.59 ± 0.032
1.29 ± 0.032
1.31 ± 0.033
*
1.44 ± 0.046
1.35 ± 0.016

DO⁄URAN KOYUN BAfiINA
DO⁄AN KUZU SAYISI

Etki Miktar›
-

n
1430

0.197
-0.108
-0.089

468
496
466

0.045
-0.045

150
1280

–
–
X ± Sx
1.52 ± 0.022
**
1.71 ± 0.029
1.41 ± 0.030
1.45 ± 0.030
**
1.63 ± 0.042
1.42 ± 0.014

Etki Miktar›
-

0.189
-0.114
-0.076
0.106
-0.106

*(P< 0.05);**(P< 0.01)

Elit ve taban sürüde en yüksek döl verim düzeyleri,
araflt›rman›n birinci y›l›nda elde edilmifltir. En yüksek yaflama gücü bulgular› ise 1994 y›l›nda saptanm›flt›r.
Geliflme
Bu çal›flmada incelenen Türkgeldi populasyonunda do¤um, sütten kesim ve 120. gün canl› a¤›rl›klar›na iliflkin
bulgular, tablo 4’de özetlenmifltir.
Tablo 4’de görüldü¤ü gibi ortalama do¤um a¤›rl›¤›
3.59 kg olarak saptanm›flt›r. Ortalama do¤um a¤›rl›¤› bak›m›ndan elit sürüdeki koyunlardan do¤an kuzular (3.65
kg), taban sürünün kuzular›ndan (3.53 kg) daha a¤›r bulunmufllard›r. Y›llara göre en yüksek do¤um a¤›rl›¤›
1995’de (3.65 kg) elde edilmifltir. Erkekler (3.67 kg) difliler (3.51 kg)’den; tekler (3.87 kg) , ikiz (3.68 kg) ve
üçüzler (3.21 kg)’den daha a¤›r olarak do¤mufllard›r. Do¤um a¤›rl›klar›na cinsiyet ve do¤um tipi ile y›llar›n etkisi
istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P<0.01).
Söz konusu tablo incelendi¤inde ortalama sütten ke-

Y›l
1993
1994
1995

Genel

170

sim a¤›rl›¤›n›n 20.30 kg oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ortalama
sütten kesim a¤›rl›¤› bak›m›ndan elit sürüdeki koyunlardan do¤an kuzular (20.87 kg), taban sürünün kuzular›ndan (19.73 kg) daha a¤›r bulunmufllard›r. Y›llara göre en
yüksek sütten kesim a¤›rl›¤› 1994’de (20.98 kg) tesbit
edilmifltir. Erkekler (21.25 kg) difliler (19.35 kg)’den;
tekler (24.18 kg), ikiz (19.53 kg), ve üçüzler (17.18
kg)’den daha yüksek sütten kesim a¤›rl›¤›na ulaflm›fllard›r.
Süt emme süresini bir gün fazla olmas› 120.gün a¤›rl›¤›n›n 0.186 kg artmas›na neden olmufltur. Sütten kesim
a¤›rl›klar›na cinsiyet, do¤um tipi, y›llar ve süt emme süresinin etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur
(P<0.01).
Yine ayn› tabloda ortalama 120. gün a¤›rl›¤›n›n 28.32
kg oldu¤u görülmektedir. Ortalama 120.gün a¤›rl›¤› bak›m›ndan elit sürüdeki koyunlardan do¤an kuzular (29.18
kg), taban sürünün kuzular›ndan (27.46 kg) daha a¤›r
bulunmufllard›r. Y›llara göre en yüksek 120. gün a¤›rl›¤›
1994’de (29.49 kg) tesbit edilmifltir. Erkekler (29.61

Sürü Tipi Do¤an Kuzu Say›s› Sütten Kesilen Kuzu Say›s› Yaflama Gücü(%)
EL‹T
TABAN
EL‹T
TABAN
EL‹T
TABAN

92
672
72
584
82
554

86
640
69
567
78
518

93
95
96
95
95
94

2056

1958

95

Tablo 3.

Türkgeldi sürüsünde Saptanan
Yaflama Gücü Oranlar›
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Tablo 4.

Türkgeldi Sürüsünde Saptanan Do¤um, Sütten Kesim ile 120. Gün A¤›rl›klar›na Ait En Küçük Kareler (EKK) Ortalamalar›, Çevre Faktörlerinin
Etki Miktarlar› ve Varyans Analiz Sonuçlar›
DO⁄UM A⁄IRLI⁄I(kg)

ÖZELL‹K

FAKTÖR
GENEL
SÜRÜ T‹P‹
Taban
Elit
C‹NS‹YET
Erkek
Difli
DO⁄UM T‹P‹
Tek
‹kiz
Üçüz
YILI
1993
1994
1995

n
2056

1810
246
1063
993
826
1164
66
764
656
636

–
–
X ± Sx
3.59 ± 0.017
**
3.53 ± 0.014
3.65 ± 0.025
**
3.67 ± 0.018
3.51 ± 0.018
**
3.87 ± 0.015
3.68 ± 0.013
3.21 ± 0.021
**
3.55 ± 0.018
3.57 ± 0.021
3.65 ± 0.078

SÜTTEN KES‹M A⁄IRLI⁄I(kg)

Etki Miktar›
-

n
1881

-0.061
0.061

1660
221

0.082
-0.082

969
912

0.282
0.093
-0.375

767
1055
59

-0.039
-0.019
-0.058

677
620
584

REGRESYON
Süt.Em.Sür.(gün)

–
–
X ± Sx
20.30 ± 0.298

Etki Miktar›
-

**
19.73 ± 0.185
20.87 ± 0.322
**
21.25 ± 0.234
19.35 ± 0.241
**
24.18 ± 0.197
19.53 ± 0.164
17.18 ± 0.522
**
20.57 ± 0.235
20.98 ± 0.304
19.35 ± 0.259

-0.572
0.572
0.950
-0.950
3.883
-0.766
-3.117
0.272
0.677
-0.949

YÜZY‹RM‹NC‹ GÜN
A⁄IRLI⁄I(kg)
–
–
X ± Sx
28.32 ± 0.322
**
27.46 ± 0.273
29.18 ± 0.474
**
29.61 ± 0.345
27.03 ± 0.355
**
33.73 ± 0.290
27.11 ± 0.241
24.12 ± 0.768
**
28.53 ± 0.346
29.49 ± 0.447
26.94 ± 0.382

**

Etki Miktar›
-

-0.862
0.862
1.287
-1.287
5.410
-1.208
-4.202
0.212
1.169
-1.381

Ö.D.
0.186

-0.017

**(P<0.01); Ö.D.(P>0.05)

kg), difliler (27.03 kg)’den; tekler (33.73 kg) , ikiz
(27.11 kg) ve üçüzler (24.12 kg)’den daha yüksek 120.
gün a¤›rl›¤›na ulaflm›fllard›r. Cinsiyet ve do¤um tipi ile y›llar›n 120. gün a¤›rl›¤›na etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P<0.01). Süt emme süresinin 120. gün a¤›rl›¤›na etkisi ise istatistiki olarak önemsiz bulunmufltur.
Süt Verim Özellikleri
Araflt›rma materyalinde saptanan laktasyon süt verimi

ÖZELL‹K

FAKTÖR
GENEL
LAKTASYON YILI
1993
1994
1995
LAKTASYON SIRASI
1
2
3
4 ve büyük
REGRASYON
Lakt. Süresi (gün)

LAKTASYON SÜT
VER‹M‹ (kg)
n
129

45
43
41
20
43
38
28

–
–
X ± Sx
143.73±4.922
Ö.D.
137.18±9.246
137.16±8.577
156.84±8.969
Ö.D.
140.85±12.092
142.12± 8.727
150.03± 8.898
141.92±10.249
Ö.D.

Etki Miktar›
-

-6.549
-6.565
13.115
-2.877
-1.609
6.297
-1.811

ve laktasyon süreleri Tablo 5’de verilmifltir. Tabloda da
görüldü¤ü üzere ortalama laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi s›ras› ile 143.73 kg ve 179.82 gün olarak saptanm›flt›r. Y›llara göre en yüksek laktasyon süt verimi
(156.84 kg) ve laktasyon süresi (186.11 gün) 1995’te
saptanm›flt›r.
Laktasyon s›ralar› göz önüne al›nd›¤›nda en yüksek
laktasyon süt verimi III. laktasyonda (150.03 kg); en

LAKTASYON SÜRES‹
(gün)
–
–
X ± Sx
179.82±1.043
**
172.17±1.842
181.20±1.811
186.11±1.807
Ö.D.
178.68±2.561
178.26±1.845
180.82±1.882
181.53±2.164

Etki Miktar›
-

Tablo 5.

Elit Sürüde Saptanan Laktasyon Süt Verimi ile Laktasyon Sürelerine Ait En Küçük
Kareler (EKK) Ortalamalar›,
Çevre Faktörlerinin Etki
Miktarlar› ve Varyans Analiz
Sonuçlar›

-7.658
1.372
6.286
-1.145
-1.565
0.999
1.711

-0.741

Ö.D. (P>0.05),**(P< 0.01)
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uzun laktasyon süresi IV. laktasyonda (181.53 gün) saptanm›flt›r.
Yap›lan varyans analizleri sonucunda sadece y›llar›n
laktasyon süresi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmufltur (P<0.01) .
Yapa¤› Verimi
Araflt›rma materyalinde elit ve taban sürüde saptanan
yapa¤› k›rk›m a¤›rl›klar›na ait EKK ortalamalar› ve incelenen faktörlerin etki miktarlar› ile varyans analizlerine ait
sonuçlar Tablo 6’da verilmifltir. Tabloda da görüldü¤ü
üzere ortalama yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤› 2.58 kg olarak saptanm›flt›r.
Elit ve taban sürü ile toklu ve ergin koyunlarda saptanan ortalama yapa¤› k›rk›m a¤›rl›klar› aras›nda istatiki
olarak önemli bir farkl›l›k bulunamazken; erkeklerin
(2.91 kg) diflilerden (2.25 kg) daha yüksek yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤›na sahip olduklar› görülmüfltür. Erkeklerle difliler aras›ndaki bu farkl›l›k istatiki olarak önemli bulunmufltur (P<0.01).
Polimorfik Kan Ögeleri Bak›m›ndan Genetik Yap›
Araflt›rman›n bafllang›ç y›l› (1993) ve sonunda (1995),
Türkgeldi tipinde saptanan HbA gen frekanslar› s›ras› ile
0.295 ve 0.217; HbB gen frekanslar› ise 0.705 ve 0.782
olarak belirlenmifltir (Tablo 7).
Transferrin lokusunda en yüksek allel frekanslar›,
1993 ve 1995 y›llar›nda 0.36 ile TfM (0.411 ve 0.361)

Tablo 6.

Türkgeldi Sürüsünde Yapa¤› Verimine Ait En Küçük Kareler
(EKK) Ortalamalar›, Çevre Faktörlerinin Etki Miktarlar› ve
Varyans Analiz Sonuçlar›

ÖZELL‹K

FAKTÖR
GENEL

YAPA⁄I KIRKIM
A⁄IRLI⁄I (kg)
n
158

–
–
X ± Sx
2.58 ± 0.071

olmufltur. Di¤er alleIlerin frekanslar› (TfA,TfB,TfD,TfE,
TfS) s›ras› ile 0.084 - 0.064; 0.270 - 0.252; 0.411 0.361; 0.197 - 0.282; 0.016 - 0.029; 0.022 - 0.009
olarak belirlenmifltir. Araflt›rmada 3 homozigot Transferrin tipi (BB,MM,DD) ve 10 heterozigot Tf tipi (AB, AD,
AM, BM, BS, MD, ME, MS, BD, DE) saptanm›flt›r.
Homozigot hemoglobin tiplerinin oranlar› 1993 ve
1995 y›llar›nda s›ras› ile % 55.9 ve 68.3; heterozigot hemoglobin tiplerinin oran› ise 1993 ve 1995 y›llar›nda s›ras› ile %44.1 ve 31.7 olmufltur.
Homozigot transferrin tiplerinin oranlar› % 23.6 ve
26.73; heterozigot transferrin tiplerinin oranlar› %76.4
ve 73.27 olarak saptanm›flt›r (Tablo 8).
Yap›lan X2 analizlerinde sürünün genetik dengede oldu¤u saptanm›flt›r (10).
Potasyum tiplerinin da¤›l›m› Tablo 7’de verilmifltir.
Buna göre sürüde yüksek konsantrasyon (HK) tipli bireylerin oran› % 44.5 ve düflük konsantrasyon (LK) tipli bireylerin oran› ise % 55.5 olarak saptanm›flt›r. Yap›lan
varyans analizleri sonucunda Hemoglobin ve Transferrin
tiplerine göre K konsantrasyonlar›n›n da¤›l›m› önemsiz
bulunmufltur.
Hemoglobin, transferrin tipleri ve kan potasyum seviyelerinin, do¤um, sütten kesim, 120.gün a¤›rl›klar› ile
laktasyon süt verimi ve yapa¤› k›rk›m a¤›rl›klar› aras›nda
istatistiki olarak önemli bir korelasyon bulunmamaktad›r.
Genetik Parametreler
‹flletmede elden afl›m sadece elit sürüde yap›ld›¤›ndan
genetik parametrelerin hesaplanaca¤› hayvan say›s› s›n›rl›
olmakla birlikte ele al›nan özelliklere iliflkin genetik var-

Tablo 7.

Hemoglobin (Hb) ve Transferrin (Tf) Lokuslar›nda Allellerin
Gen Frekanslar› ile Potasyum Tipleri (%).

Etki Miktar›
-

YIL
SÜRÜ T‹P‹
Elit
Taban
C‹NS‹YET
Erkek
Difli
YAfi GRUBU
Toklu
Ergin

27
131
58
100
61
97

Ö.D.
2.58 ± 0.127
2.58 ± 0.058
**
2.91 ± 0.097
2.25 ± 0.085
Ö.D.
2.58 ± 0.098
2.58 ± 0.081

-0.000
0.000

S‹STEM

0.330
-0.330

Hb

-0.004
0.004

Tf

K
Ö.D. (P>0.05),**(P< 0.01)
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ALLEL

1993

1995

A
B
A
B
M
D
E
S
LK
HK

0.295
0.705
0.084
0.270
0.411
0.197
0.016
0.022
-

0.217
0.782
0.064
0.252
0.361
0.282
0.029
0.009
0.555
0.445

M. ÖZDER, M. ‹. SOYSAL, M. KAYMAKÇI, E. KIZILAY, R. SÖNMEZ

S‹STEM

HEMOGLOB‹N

TRANSFERR‹N

Homozigot
Heterozigot
Homozigot
Heterozigot

FENOT‹PLER

1993
(n=93)

1995
(n=101)

FARK

AA,BB
AB
(BB,MM,DD)
(AB,AD,AM,BM,BS,
MD,ME,MS,BD,DE)

0.559
0.441
0.236
0.764

0.683
0.317
0.267
0.733

+0.124
-0.124
+0.031
-0.031

yasyonlar konusunda fikir vermesi amac›yla kal›t›m dereceleri hesaplanm›flt›r (Tablo 9).
Tablo 9.

Elit Sürüde Saptanan Do¤um, Sütten Kesim ile 120. Gün
A¤›rl›klar› ‹çin Saptanan Kal›t›m Dereceleri

Özellik

k

SD

h2 ± Sh2

Do¤um A¤›rl›¤›
Sütten Kesim A¤›rl›¤›
120. Gün A¤›rl›¤›

28.725
28.668
27.844

4
4
4

0.038 ± 0.093
0.100 ± 0.144
0.176 ± 0.186

k : Tart›l› koç grubu büyüklü¤ü
SD : Koçlar aras› serbestlik derecesi

Tart›flma
Döl Verimi ve Yaflama Gücü
Çal›flmada Türkgeldi sürüsü için elde edilen ortalama
KKDK (1.39) ve DKDK’na (1.52) iliflkin bulgular, ayn› genotipte daha önce saptanan (1.25 ve 1.32) de¤erlerden
daha yüksektir (12). Buna karfl›l›k çal›flmam›zda elde edilen yaflama gücü de¤eri (%95), söz konusu çal›flmada elde edilen de¤erden (%96.4) daha düflüktür.
‹ki y›l›k bir çal›flma sonucunda Türkgeldi koyunlar›nda
DKDK’n›n 1.57 olarak saptand›¤›n› bildirmektedir (13).
Yurdumuzda Ostfriz ve K›v›rc›k genotiplerinden yararlanarak elde edilmifl çeflitli seviyelerdeki melez tipler için
KKDK, DKDK ve yaflama gücü de¤erleri, (Ostfriz x K›v›rc›k) F1’ lerde s›ras› ile 1.46, 1.6 ve 100; F2F3’lerde 1.38,
1.54 ve 89.3; G1G1n’lerde 1.44, 1.60 ve 85.02 olarak
bildirilmifltir (14). Tahirovalar’da s›ras› ile 1.43, 1.51 ve
95.2; F1’ lerde 1.41, 1.49 ve 95.2 olarak saptanm›flt›r.
(15), (Ostfriz x K›v›rc›k) F1’ lerde Orta Anadolu flartlar›nda, 2 ve 3 yafll›larda DKDK’ n› s›ras› ile 1.27 ve 1.29 olarak bildirmektedirler (3).
Bilindi¤i gibi döl verim özelli¤inin kal›t›m derecesi genellikle düflük seviyededir. Bu özellik çevre faktörlerinden
önemli derecede etkilenebilmektedir. Çal›flman›n yürütüldü¤ü Türkgeldi Tar›m ‹flletmesi’nde de 2. ve 3. koçkat›m

Tablo 8.

Türkgeldi Sürüsünde Hemoglobin
ve Transferrin Fenotipleri Da¤›l›m›n›n Araflt›rma Süresindeki Degiflimleri (%).

dönemleri öncesinde ya¤›fl miktar›n›n beklenenin çok alt›na düflmesi, mer’a lar›n verimini olumsuz yönde etkilemifl
ve bu durum koyunlar›n kondüsyonlar›n›n düflmesine neden oldu¤undan döl verimlerinde ilk y›la göre bir miktar
azalma görülmüfltür. Ancak koç kat›m döneminde, kondüsyonlar› taban sürüye nazaran k›smen daha iyi olan elit
sürü bu durumdan fazla etkilenmemifltir. Buradan, Türkgeldi populayonunda çevre flartlar›n›n iyilefltirilmesi, özellikle koç kat›m dönemi ve öncesinde iyi bir bak›m - besleme ile döl verimlerinin daha da yükseltilebilece¤i sonucuna var›labilir.
Geliflme
Türkgeldi genotipinde ortalama do¤um a¤›rl›klar› elit
ve taban sürüde s›ras› ile 3.49 ve 3.53 kg d›r. Ayn› genotip için do¤um a¤›rl›klar› ile ilgili bildirifle rastlanmamakla
birlikte, (Ostfriz x K›v›rc›k) F1, F2 F3 ve G1G1n’lerde s›ras›
ile 3.67, 3.90 ve 3.57 kg do¤um a¤›rl›klar› saptad›klar›n› bildirmifllerdir (14).
Çal›flma süresince elde edilen ortalama sütten kesim
a¤›rl›klar›, elit ve taban sürüde s›ras› ile 19.85 ve 19.62
kg d›r. Türkgeldi ve (Ostfriz x K›v›rc›k) F1’lerde sütten kesim a¤›rl›klar›n› s›ras› ile 19.24 ve 19.79 kg olarak bildirmektedirler (12).
Yap›lan bir çal›flmada, F2F3 ve G1G1n’lerde sütten kesim a¤›rl›¤›n› s›ras› ile 17.79, 17.06 ve 13.88 kg olarak
bildirilmifltir (14). Baflka bir çal›flmada, Tahirova ve (Ostfriz x K›v›rc›k) F1’lerde sütten kesim a¤›rl›¤›n› s›ras› ile
17.8 ve 17.9 kg olarak saptanm›flt›r (3).
Elit ve taban sürüde elde edilen ortalama 120. gün
a¤›rl›klar›, s›ras› ile 28.83 ve 27.32 kg d›r. Türkgeldi ve
(Ostfriz x K›v›rc›k) F1’lerde 120. gün a¤›rl›klar›n› s›ras› ile
26.74 ve 28.91 kg olarak bildirmektedirler (12).
Tahirova ve (Ostfriz x K›v›rc›k) F1’lerde 120. gün
a¤›rl›¤›n› s›ras› ile 27.3 ve 28.4 kg olarak saptam›fllard›r
(3).
Süt Verim Özellikleri
Çal›flmada sadece elit sürüde süt verim kay›tlar› tutul-
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mufltur. Elde edilen 3 y›la ait laktasyon süresi ve süt verim ortalamalar› 179.82 gün ve 143.73 kg d›r. Ayn› genotip için 142 günlük laktasyon süresinde 72.91 kg süt
verimi saptam›flt›r (12). Yap›lan bir baflka çal›flmada
Türkgeldi genotipinde laktasyon süresi 220-240 gün ve
günlük ortalama süt verimi 600-750 gr olarak bildirilmifltir (12). Çal›flmada laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi için saptanan de¤erler, literatür bildirifllerinin üzerindedir. Bunun nedeni, çal›flmam›zda elde edilen de¤erlerin
tüm sürü de¤il, süt verim yönleri de önemli ölçüde dikkate al›narak seçilmifl olan elit sürüye ait olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak çal›flmada elde edilen bu de¤erler
Türkgeldi genotipinde süt veriminin seleksiyonla yükseltilebilece¤inin bir göstergesidir.
Yapa¤› Verimi
Türkgeldi genotipinde ortalama yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤›
2.58 kg d›r. Ayn› genotip için yapa¤› k›rk›m a¤›rl›klar›, 33.5 kg olarak bildirilmifltir (13). (Ostfriz x K›v›rc›k) F1,
F2F3 ve G1G1n’lerde s›ras› ile 2.64, 2.56 ve 2.74 kg yapa¤› k›rk›m a¤›rl›klar› saptad›klar›n› bildirmifllerdir (14).
Çal›flmada yapa¤› k›rk›m a¤›rl›¤›na iliflkin de¤erler,
Ostfriz genotipi kullan›larak elde edilmifl olan çeflitli sütçü
tiplere iliflkin de¤erlerden düflüktür (16, 17).
Polimorfik Kan Proteinleri Bak›m›ndan Genetik Ya-

Türkgeldi sürüsünde çal›flma süresince elde edilen veriler hemoglobin ve transferrin fenotiplerinde homozigotlaflman›n artt›¤›n› göstermektedir. Bu art›fl hemoglobin
tiplerinde % 12.4, transferrin tiplerinde ise %3.1 gibi
önemli say›labilecek bir düzeydedir. Araflt›rma süresince
söz konusu özellikler lehine bir seleksiyon yap›lmam›flt›r.
Ayr›ca homozigotlaflmada sa¤lanan art›fl temelde kapal›
yetifltirmenin bir sonucudur. Ancak bu veriler populasyonu oluflturan bireyler aras›nda bir örnekli¤in artt›¤›n›n ve
çal›flman›n temel amac› olan tipin sabitlefltirilmesi yönünde önemli ilerleme sa¤land›¤›n›n da aç›k bir göstergesidir.
Genetik Parametreler
Türkgeldi sürüsünde do¤um, sütten kesim ve 120.gün
a¤›rl›klar›na ait kal›t›m dereceleri s›ras› ile 0.04, 0.10 ve
0.18 olarak tahmin edilmifltir. Bat› Anadolu‘da yetifltirilen
saf ›rklar ve melez yeni koyun tiplerinin sözkonusu özellikler bak›m›ndan çeflitli araflt›r›c›lar taraf›ndan tahmin
edilen kal›t›m dereceleri aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmaktad›r (20,3,5). Çal›flmam›zda tahmin edilen kal›t›m
dereceleri literatür bildirifllerinden genellikle düflüktür.
Araflt›rman›n yürütüldü¤ü populasyonun uzun süredir kapal› olarak yetifltirilmifl olmas› ve kal›t›m derecelerinin,
seçilmifl olan elit sürüde tahmin edilmesi bunun nedeni
olabilir.

p›
Çal›flman›n bafllang›c› ve sonunda al›nan kan örneklerinin analizi sonucunda baz› polimorfik kan proteinleri bak›m›ndan Türkgeldi sürüsünün genetik yap›s›ndaki farkl›laflma ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n bafllang›ç y›l› (1993) ve sonunda (1995), Türkgeldi tipinde saptanan HbA gen frekanslar› s›ras› ile 0.295 ve 0.217; HbB
gen frekanslar› ise 0.705 ve 0.782 olarak belirlenmifltir.
Ülkemizde yap›lan benzer çal›flmalarda HbA gen frekans›
Sak›z koyun ›rk›nda 0.140, ‹mroz koyun ›rk›nda 0.350,
Türkgeldi koyun tipinde 0.150 olmufltur (18, 11, 19).
Çeflitli araflt›r›c›lar genel olarak yüksek rak›mda yetifltirilen ›rklarda HbB gen frekans›n›n yüksek oldu¤unu bildirmektedir (19).

Sonuç ve Öneriler
Araflt›rma ile elde edilen sonuçlar, Türkgeldi koyunlar›n›n, süt ve döl verimlerinin yüksek olmas› yan›nda,
Trakya Bölgesine iyi adapte olduklar›n› da göstermektedir. Yap›lacak yeni çal›flmalar ile verimlerinin daha da
yükseltilebilece¤i mevcut varyasyonlardan anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca geliflme, süt ve kuzu verimleri birlikte dikkate al›nd›¤›nda Türkgeldi tipi, kasapl›k kuzu üretiminde
tek bafl›na ya da ana hatt› olarak da önerilebilir. Ancak bu
tipin besi ve karkas kalitesinin de ortaya konulmas› gereklidir. Bu özellikleri ile Türkgeldi Tipi koyunlar›n bölgedeki
yetifltiricilerin dam›zl›k ihtiyaçlar›n› karfl›layacak nitelikte
olduklar› anlafl›lmaktad›r.
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